**Åsänkningen.**

På 1920-talet genomfördes ”åsänket” Det var i en tid då det var modernt att genom utdikning

och sänkning av vattenståndet för att vinna ny åkerjord.

En sänkning av Sätra- och Hällestadsåarna hade under årtionden varit en tanke hos många.

Vid mitten av 1890-talet kom det mera allvarligt på tal. En sänkning av vattendraget var det

enda som behövdes för att vinna minst 1000 tunnland odlingsbar jord. Man insåg att kostnaden skulle bli ansenlig men ansåg att det skulle uppvägas av den bördiga jord, svartmylla, som man skulle vinna samt av att fastigheterna med mark utefter ån skulle öka betydligt i värde.

År 1896 tillsattes en kommitté, som skulle genomföra undersökningar för att ta reda på kostnaderna.

Undersökningen var genomförd 1897 och två kostnadsförslag presenterades:

* Sänkning av Hällestadsån till ett sådant djup att stränderna därefter kunde odlas mellan Borggårds bruk och Holma kvarn skulle uppgå till en kostnad av 200 000 kronor.
* Sänkning och reglering av vattendraget f.a. undvika översvämningar skulle stanna

vid en kostnad av 98 000 kronor.

Avståndet mellan Borggård och Holma kvarn är 7 – 8 km och åtgärderna skulle innebära en

landvinning på 479 ha.

Entusiasmen dämpades betydligt av den kostsamma förundersökningen och av beskedet om

en beräknad kostnad på 200/ tunnland. De flesta var dock för en sänkning som möjliggjorde

odling och ansåg att grävningen för 98 000 kr skulle vara bortkastade pengar.

Största posten i kostnadsförslagen var lösen för Holma kvarn, 30 000 kr, och för ombyggnad

av broarna vid Stråkvad och Hällestad kyrka. Norra Östergötlands Jernvägsaktiebolag yrkade

också att alla kostnader för skador eller ombyggnad av järnvägsbron vid Borggård bruk skulle

ersättas.

Arbetet som påbörjades 1922 försvårades av oförutsedda problem. Sprängning av berg och

sten i åns botten blev mer omfattande än vad man beräknat. Sträckningen ovanför Holma

kvarn krävde mycket bergsprängning. Så mycket berg som möjligt skulle bort från kvarn-

dammens botten så att vattnet fritt kunde passera. Fortsatt drift i kvarnen blev förstås omöjlig.

Kvarnbyggnaden revs och kvar finns nu endast stengrunden. Efter åkanten mot Vagelö finns

än idag ett stort upplag av sprängsten som vittnar om att det var stora mängder sten som

fördes bort från åns botten.

Detta var före alla tekniska hjälpmedel och det som gällde var slägga, vanlig stenborr och skottkärra med järnhjul. Av bilder från tiden kan vi dock se att ett par olika

mudderverk användes, enskopeverk och paternosterverk

De markägare som hade befarat att åsänkningen skulle bli ett ekonomiskt kännbart projekt

fick rätt. Lånet på ca 280 000 kr skulle amorteras på 25 år och betalas från 1928 till 1952 med

18 600 kr om året samt för 1953 med 16 900 kr. Den ekonomiska krisen under 1930-talets

första hälft gjorde att detta blev betungande och man begärde 5 års uppskov med

amorteringarna.